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1. ABSTRAKTI

Prizreni ka një reputacion si një nga qytetet më të bukura në vend, mirëpo si
karakteristikë të veqantë që posedon qyteti është se Prizreni njihet edhe si qyteti me më së
shumti xhami. Për nga aspekti arkitektonik, e veqantë e xhamive të qytetit ështe se të gjitha
nga to, i takojnë arkitekturës osmane, të cilat datojnë që para 500 vitesh.
Me anë të këtij projekti, duam ta ndryshojmë këtë tipologji të ndërtimit të xhamive, pra
duke filluar nga ky projekt, Prizreni do te ketë një revolucion në projektimin e ndërtesave
kulturore-fetare (në veqanti, xhamitë), nga arkitektura osmane, do të kalojmë në atë modern
dhe bashkëkohore.
Duke u bazuar në analiza të lokacionit, analizat funksionale, si xhamia ashtu edhe
shkolla, do të kenë një planvendosje, ashtu qe nuk do të krijojnë pengesë për qarkullim, si për
këmbësorë ashtu edhe për mjete motorrike, e rëndësishme që do ta lehtësojë qarkullimin dhe
krijoj komoditet për personat me aftësi të veçantë.
Hapësirat e brendshme janë lehtë të qasshme. Xhamia përveç hapësirës për lutje (e
ndarë në dy hapësira për dy gjinitë) përban edhe shume hapësira të tjera si: Dhoma e imamit,
Dhomë për mësim, Hapësira për abdes (të brendshme dhe të jashtme), si dhe nyjet sanitare
(wc/banjo).

Për arsye se në qytetin e Prizrenit, veqse gjendet një medrese, ne kemi menduar, që
shkolla në fjalë, të shfrytëzohet për nxënës fillorë, e cila do të përmbajë tri salla mësimi, të
ndara në tre “kategori”. Në kategorinë e pare hynë nxënësit fillestarë ku mësohen shkronjat, në
të dytën hynë ata që pas shkronjave fillojnë me shkrim/lexim, si dhe kategoria e fundit janë
nxënësit të cilët fillojnë mësimin e lëndëve fetare. Përveq sallave, shkolla do të përmbajë edhe
kthina si: administrate, sallë profesorësh, bibliotekë, amfiteatër, sallë sporti, hapësirë për lutje,
si dhe nyjet sanitare (wc/banjo).
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2. FALENDERIMI

"Një njeri ka të drejtë të vështroj një tjetër nga lartë poshtë vetëm kur duhet ta ndihmojë
për t'u ngritur."

Së pari dua ta falenderoj inicuesin dhe udhërrëfyesin tim, i cili duke vënë re prirjet e
mia më rekomandoi studimet e Arkitekturës në UBT z. Haxhi Ridvan Elezi.
I falenderohem familjes time, shtyllës kryesore që më inkurajoi dhe më mbështeti në
çdo hap të studimeve dhe me dashurinë më të madhe më mësoi që edhe gjërat e vogla në jetë duhet vlerësuar.
Falenderoj dhe çmoj lartë ndihmën e mentorit të këtij punimi prof. Dr. Lulzim Beqiri, i
cili nuk hezitoi asnjëhere për të më këshilluar dhe mbështetur në çdo projekt dhe detyrë.
E vlerësoj shumë kontributin e tij drejtë finalizimit të punimit të diplomës.
Falenderim i veqantë shkon për kolegët që ishin bashkëudhëtarë të mi në këtë rrugëtim
të dijes. Falemnderit për bashkëpunimin dhe ndihmën pakushte gjatë këtyre viteve.
Falemnderit nga zemra gjithe stafit të profesorëve, të cilët na mësuan që gjërat e mira
arrihen vetëm me mund dhe përkushtim.
Falemnderit UBT që më dhe titullin Arkitekt.
FALEMNDERIT!
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5. Historiku dhe etimologjia

Xhamia (arab.  ) َمس ِْجدështë hapësirë për rituale fetare, vend i adhurimit për muslimanët.
Sipas disa studiuesve, Islami filloi gjatë jetës së Muhamedit në shekullin VII p.s, i cili me
shpërnguljen e tij nga Meka, ndërtoi Xhaminë Kuba në Hejazi të Medinës, ku do të ishte xhamia
e parë që u ndërtua në historinë e Islamit. Sipas studiuesve të tjerë, duke iu referuar pasazheve
të Kuranit thonë se Islami si fe i parapriu Muhamedit, dhe përfshin profetë të mëparshëm si
Abrahami, i cili në Islam vlerësohet se ka ndërtuar Qaben në Mekë, rrjedhimisht dhe xhaminë
e shenjtë Al-Masjid Al-Haram, e cila gjithashtu shihet si xhamia e pare. Si xhami e dytë njihet
Xhamia Al-Aksa në Jeruzalem.
Sido që të jetë, pas Xhamisë së Kubës, Muhamedi vazhdoi të krijojë një xhami tjetër në
Medine, e cila tani njihet si Al-Masjid an-Nabawi (Xhamia e Profetit), e ndërtuar në vendin e
shtëpisë së tij. Xhamia e Profetit prezantoi disa nga tiparet që janë ende të zakonshme në
xhamitë e sotme, duke përfshirë në pjesën e përparme të hapësirës së lutjeve të njohur si mihrab
dhe minbar, minaret gjithashtu. [1]

Fig.1.0. Xhamia Kuba, Hejazi të Medinës

Fig.1.1. Qabe-ja dhe Xhamia Al-Masjid Al-Haram, Mekë
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Fig.1.2. Xhamia Al-Aksa, Jeruzalem

Fig.1.3. Xhamia Al-Masjid an-Nabawi (Xhamia e Profetit), Medinë

Fig.1.4. Mihrab-i dhe Minbar-i

Fig.1.5. Minare
[9]

Gjatë periudhës disa shekullore osmane, si në trevat e tjera të Shqipërisë, edhe në
Prizren, u ndërtuan shumë vepra arkitektonike, tipesh të ndryshme si sakrale, ashtu edhe
profane të karakterit utilitar, publik dhe individual, siç janë: xhamitë monumentale, tyrbet dhe
teqetë, hamamet, urat, karavan-sarajet, hanet, kullat e sahatit, mejtepet, medresetë, komplekset
urbano-arkitektonike të çarshive, etj. Ndër dëshmitë më të vjetra të zbuluara deri tani, që
konfirmon fillimin e ndërtimeve arkitektonike islame në Prizren, është Vakufnameja
e suzi Çelebiut, e cila daton nga viti 1513. Ky dokument tregon përparimin e prizrenit në fillim
të shekullit XVI. Sipas tij, prizrenasi i mirënjohur suzi Çelebiu (Mevlana Muhamed Efendi ibn
Mahmud ibn Abdullah), myderris, poet, historian, udhëpërshkrues dhe legator, ka ndërtuar në
Prizren një xhami dhe një mejtep (shkollë fillore), një urë, një krua publike, një bibliotekë, së
cilës i ka falur edhe libra.
Bazuar në dokumentet arkivore të dhjetëvjeçarit të katërt të shekullit XVI prizreni në
atë kohë kishte 8 xhami të cilat kishin edhe mejtepet e tyre. Këto vakufname dhe defteri i
hollësishëm i sanxhakut të prizrenit i vitit 1590/91 dëshmojnë se në atë kohë prizreni filloi të
zhvillohej shumë dhe të marrë karakterin e një qyteti të mirëfilltë oriental islam. Për kah
rëndësia që kishin për jetën shoqërore të prizrenit sikundër edhe të qyteteve të tjera të
Shqipërisë, ndër institucionet që prijnë ishin xhamitë. Për edukimin themelor fetar dhe moral
të fëmijëve ishin edhe shkollat fillore, të ashtuquajtura “mejtepe”. Këto zakonisht ekzistonin
pranë çdo xhamie. Më vonë rol të madh e të mirëfilltë arsimoro-edukativ luajtën edhe
medresetë. Medreseja, si institucion arsimoro-edukativ, lindi te arabët nga të cilët më pas e
marrin selxhukët e prej atyre e marrin osmanlinjtë, të cilët e sjellin në Ballkan. Medresetë
e prizrenit për kah madhësia u përgjigjen medreseve të vogla osmane, varësisht prej fuqisë
ekonomike të donatorit. [2]

Fig.1.6. Dëshmi materiale e trashëgimisë kulturore osmane-islame në Ballkan, Prizren

[10]

5.1. ARKITEKTURA ISLAME

Arkitektura Islame është pjesa më e përhapur dhe më e zhvilluar e artit islam që edhe
sot e kësaj dite zhvillohet edhe mëtej. Me arkitekturën Islame nënkuptojmë zhvillimin e
arkitekturës, stileve, dizajnëve dhe veprave të ndryshme arkitekturale nga ana e arkitektëve
muslimanë dhe jomuslimanë në vendet islame, për muslimanët. Në këtë arkitekturë përfshihen
edhe stilet sekulare edhe ato fetare, por më të shprehura janë ato fetare. Ndër ndërtimet
arkitekturale më të përhapura dhe më të përpunuara e dizajnuara artistikisht janë xhamitë.
Përveç ndërtimit të xhamive në arkitekturën islame përfshihen edhe pallatet, shkollat islame
(Medrese) edhe kalatë, banjot publike, fontanat, urat si dhe ndërtime tjera arkitekturale që kanë
vlera të larta artistike.
Stil i njohur dhe specifik arkitektural islam u paraqit pak kohë pas vdekjes së
Muhammedit. Ky stil u zhvillua duke marrë bazat nga modelet e zhvilluara nga egjiptianët
antik, bizantinët dhe persianët. Ndër shembujt më të hershëm është ai i vitit 691, përfundimi
i Kupollës së Gurit (Qubbat al-Sakhrah) në Jerusalem që paraqet një hapësirë të brendshme të
ndërtuar me gurë dhe të zbukuruar me arabeska. [3]

Fig.1.7. Kupolla e gurit, Qubbat al-Sakhrah, Jeruzalem
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5.2. XHAMIA E PARË

Xhamia më e vjetër që është ndërtuar ndonjëherë ishte Masjid al-Kuba. Kuba dikur
ishte një fshat jo larg Medinës. Ajo u ndërtua menjëherë pas Hixhretit, që është emigrimi i
Profetit Muhamed dhe ithtarëve të tij në qytetin e Medinës në 622 pas erës sonë. Profeti dhe
shokët e tij ndihmuan në ndërtimin e tij. Xhamia Kuba është rinovuar disa herë nga halifët e
ndryshëm në histori. Kalifi i tretë, Othman ibn Affan, ishte i pari që e bëri këtë, i ndjekur nga
halifi Omar bin Abdul Aziz, i cili urdhëroi ndërtimin e minareve të parë. Ebu Yali Al-Husaini
ndërtoi një mihrab (një mur në xhami që tregon drejtimin e faljes). Gjatë sundimit të
Perandorisë Osmane, u bënë disa ndryshime të tjera.
Rreth tridhjetë vjet më parë, xhamia u ndryshua edhe një herë. Ndërtimi filloi në 1984.
Dy vjet më vonë, xhamia e zgjatur u hap. Ana veriore e një oborri të brendshëm të sapo instaluar
me disa hyrje, ishte e rezervuar për vizitorët femra.
Ndërkohë, xhamia është zgjeruar në një super xhami të pajisur plotësisht me katër
minare, 56 kupola dhe ngjitur me të është vendbanimi i imamëve dhe muezzins. Ekziston edhe
një bibliotekë dhe një qendër tregtare. [4]
Këtë xhami padyshim se ia vlen të vizitosh!

Fig.1.8. Xhamia e parë, Masjid al-Kuba, Medinë
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5.3. MEDRESEJA E PARË

Instituti i parë i arsimit në medrese ishte në pasurinë e Zaid bin Arkamit pranë një kodre
të quajtur Safa, ku Muhamedi ishte mësuesi dhe studentët ishin disa nga pasuesit e tij. Pas
Hixhretit (migrimit) medreseja e "Suffa" ishte themeluar në Madina në anën lindore të xhamisë
Al-Masjid an-Nabawi. Ubada ibn as-Samit u emërua atje nga Muhamedi si mësues në mesin e
studentëve.
Në kurrikulën e medresesë, kishte mësime të Kuranit, Hadithit, fara'iz, tajweed,
gjenealogjisë, traktateve të ndihma e parë, etj. Kishte edhe trajnime për hipur në kalë, arti i
luftës, shkrim dore dhe kaligrafi, atletikë dhe arte marciale. Pjesa e parë e arsimit të bazuar në
medrese vlerësohet që nga dita e parë e "nabuwwat" deri në pjesën e parë të Kalifatit Umajad.
[5]

Fig.1.9. Suffa, Safa-Medinë

Fig.1.10. Kur’an
[13]

5.4. XHAMITË DHE MEDRESETË E PRIZRENIT

Si një qytet me laramani kulturash, Prizreni ishte qender jo vetëm e kulturës shqiptare,
por edhe kulturave të popujve që jetonin në Dardaninë antike e deri tek popujt e ardhurë në
këtë pjesë të Balkanit. Prizreni në këtë pjesë të Balkanit është i njohur edhe për tolerancën
fetare ndërmjet komuniteteve e popujve të ndryshëm. Këtë e dëshmojnë edhe objektet fetare
që nga koha bizantine e deri më sot. Lista e objekteve fetare që gjenden në Prizren është e gjatë.
Disa nga këto objekte që lujan një rolë të madhë në mbajtjen e traditës janë:
•

Kërëk Xhamia, 1455

•

Xhamia e Suziut, 1412-1413

•

Xhamia e Jakup bej Evrenozit, 1526

•

Xhamia e Kuklibeut, 1534

•

Xhamia e Mehmet pashës (Bajrakli), 1545, 1573/1574

•

Xhamia e Maksut pashës, 1566

•

Xhamia e Terzive, 1721

•

Xhamia e Sinan Pashës, 1615

•

Xhamia e Emin Pashës, 1831/1832

•

Xhamia e Dragomanit, XVIII etj.

Xhamitë të cilat u ndërtuan pas vitit 1912
•

Xhamia e Mesxhidit, 1918

•

Xhamia e Arbanës, 1971

•

Xhamia e Hazreti Ebubekrit (Tusuzit), 1980

•

Xhamia e Hazreti Ymerit (Medresesë), 1985

•

Xhamia e Hazreti Osmanit (Ortakollit), 1988

•

Xhamia e Medines( Arbanë), 1992

•

Xhamia e Mesxhid Uhudit, 1997

•

Xhamia e Dardanisë (Jaglenicës), 2005 etj.

[14]

Medrese-të e Prizrenit ndër vite:
•

Medreseja e gazi Mehmed pashës

•

Medreseja e myderriz Ali efendiut

•

Medreseja e Mahmud pashë rrotllës.

•

Medreseja e Emin pashë rrotllës

•

Medreseja e javuz Mehmed efendiut

•

Medreseja e sofi Sinan pashës

Medrese-të e lartëpërmendura tashmë nuk janë funksionale ! [6]
Medreseja e Prizrenit (funksionale) ështe “Medreseja Alauddin”, e ndërtuar në vitin 1993.

Fig.1.11. Xhamia e Suziut, 1412-1413

Fig.1.12. Xhamia e Sinan Pashës, 1615
[15]

Fig.1.13. Xhamia e Emin Pashës, 1831/1832

Fig.1.14. Xhamia e Arbanës, 1971

Fig.1.15. Medreseja Alauddin, 1993

[16]

5.5. ROLI I XHAMISË NË KOHËN MODERNE
Është për tu thënë se xhamia në shumë vende të botës ka luajtur dhe luan edhe në ditët
tona funksionin e njëjtë për të cilin edhe është paramenduar, edukimin dhe arsimimin e
popullsisë. Në fakt ajo është objekt fetar dhe edukimi i popullit bëhet në frymën islame mirëpo
kjo nuk i pengon nxënësit që në to të arsimohen me metoda shkencore.
Edhe pse në shtete paksa më të zhvilluara sistemi shtetëror ju ka mundësuar shumicës
së popullsisë shkollimin, në botë ka me miliona fëmijë që këtë shërbim duhet të paguajnë apo
nuk kanë një shërbim të tillë. Kjo e bënë që Xhamia të ketë rëndësinë edhe më të madhe në
mënyrë që edukimi, arsimimi dhe civilizimi i njeriut të mbërrijë në çdo këndë të rruzullit. Si
qendër e famshme për nga numri i xhamive që ofrojnë shërbimin e arsimit llogaritet të jenë
Bagdadi (rreth 100.000 xhamia), Kajro (30.000) dhe Kardova (3.000).
Në ditët tona në shtete në të cilat feja islame është e pranuar si fe shtetërore, shkollimi
në shkollat fetare pranohet paralel me sistemin shkollor shtetëror.
Është kurioze që në shumë vende të botës numri i xhamive që kryejnë shërbimet e
arsimit apo numri i nxënësve në to edhe sot është më i lartë se i shkollave të ndërtuara nga
shteti përkatës në këto vende. [7]

Fig.1.16. Zhvillimi i mësimit në xhami

[17]

6. LOKACIONI
Lokacioni i cili është përzgjedhur për projektimin e Xhamisë dhe shkollës, gjendet në
qytetin e Prizrenit, përkatësishtë 700m (vijë ajrore), në Veri-Perëndim nga qendra historike.
Ka pozitë relativishtë të përshtatshme, për shtrirjen e ndërtesave në fjalë.

Fig.2.0. Lokacioni

Sipërfaqja e parcelës ështe: S = 4335 m2

Fig.2.1. Parcela
[18]

6.1. ANALIZAT E LOKACIONIT
Parcela (përveq anës veriore) është e rrethuar nga ndërtesat shumëbanesore, me
etazhitet P+7/8.

Diellosja

Erërat

Zhurmat

Gjelbërimi

Qasja në lokacion

Transporti public
Fig.2.3. Analizat e lokacionit

[19]

Distanca (vijë ajrore) me ndërtesa të rëndësishme
Fig.2.3. Distanca në mes ndërtesave
Pas analizave të lokacionit kemi ardhur në një përfundim se si do të shtrihen ndërtesat
ne parcelë, duke marrë parasysh ndërlidhjen e tyre në mes vete, fuksionalitetin e qarkullimit në
parcelë si dhe orientimin nga Kibla.

Fig.2.4. Shtrirja e ndërtesave në parcelë

Fig.2.5. Orientimi i Kibla-së

Kibla ka orientim me koordinata 46˚20’ nga Lindja në Jug.

[20]

7. KONCEPTI
Koncepti se si rrjedhi forma e ndërtesës së Xhamisë, filloi nga nje trup i rregullt
gjeometrik, siq është kuboidi, duke vazhduar me ndarje në dy kuboide me dimenzione të
ndryshme, të mbivendosura njëra me tjetrën. Në pjesën e pasme, është menduar pozicionimi i
minareve, te cilat e “mbyllin” atë ngritjet e lehtë të vëllimeve.

Fig.3.0. Zhvillimi i konceptit të Xhami-së
Ndërsa zhvillimi i konceptit të ndërtesës së shkollës, u ndikua nga kufizimi i parcelës,
përkatësisht nga vija ndërtimore e saj.

Fig.3.1. Zhvillimi i konceptit të Shkollës

[21]

8. FUNKSIONI
Mendoj që funksioni është elementi më i rëndësishëm në arkitekturë. Çdo ndërtesë
përveq që duhet të ketë zgjidhjen funksionale më të mirë të mundshme, gjithashtu duhet
menduar që në të ardhmen ajo duhet ta mposhtë idenë e funksioneve alternative.
Zgjidhjet funksionale të ndërtesave në fjalë, e filluam duke analizuar përmbajtjet e
kthinave dhe sipërfaqet optimale të tyre.

Fig.4.0. Analiza e kthinave dhe sipërfaqeve optimale
Duke e përdorur diagramin me fluska, vashduam duke i ndërlidhur kthinat mes vete.

Fig.4.1.Skicë, Diagrami me fluska
[22]

E rëndësishme është që përveq analizës së funksionit mbrenda mureve të ndërtesave,
menduam që ti japim një funksion shtesë edhe parcelës, duke e organizuar një “park” për
vizitorët.

Fig.4.2. Skicë, Funksioni i parcelës (parku)

[23]

8.1. ANALIZA E FUNKSIONIT
Në vazhdim po i paraqesim disa nga kthinat më të rëndësishme që i përmbanë Xhamia
dhe shkolla gjithashtu.
Lista e kthinave kryesore:
▪

Hapësira për lutje

▪

Administratë

▪

Zyre e imamit

▪

Sallë profesorësh

▪

Salla për mësim

▪

Amfiteatër

▪

Nyjet sanitare

▪

Bibliotekë

▪

Klasë mësimi

▪

Sallë sporti

Hapësira për lutje
Kjo hapësirë është e ndarë në dy pjesë me ndarje fizike, për dy gjinitë. Hapësira e
meshkujve ka një kapacitet rreth 350 persona, ku 65 nga ta, pozicionohen ne nivelin e dyte
(ballkon), gjithashtu edhe një pjesë e vogel i është dedikuar të moshuarve.
Duke e marrë parasysh që nuk vizitohet shumë kjo ndërtesë nga gjinia femërore, kemi
marrë si referenë që kapaciteti i hapësirës për femra, të jetë rreth 1/4 e hapësirës së meshkujve,
që do të thotë, rreth 90 persona.

Fig.4.3. Hapësira për lutje
[24]

Zyra e imamit
Imami është personi me kompentencat më të larta në Xhami. Ai duhet ta ketë zyren e
tij personale, të cilën e shftytëzon për mbledhje/takime, dhe çdo punë rreth Xhami-së.

Fig.4.4. Zyra e imamit
Salla për mësim
Hapësirë në të cilën zhvillohet mësim për fëmijë (shkronja, dua, lexim etj.), në kuadër
të Xhamisë me ligjerues, Imami.

Fig.4.5. Salla për mësim

[25]

Nyjet Sanitare
Kjo hapësirë është e ndarë në tre pjesë, për tri nevoja të ndryshme personale si: Wc për
nevoja fiziologjike, Banjo për dush si dhe hapësirën për abdes.

Nyjet sanitare, Xhami

Nyjet sanitare, Shkollë

Fig.4.6. Nyjet sanitare

[26]

Administrata
Hapësira më e rëndësishme, ne bazë të së cilës funksionon e gjithë shkolla. Hapësira ku
bëhet pranim/dorëzimi i dokumentacioneve rreth shkollës, marrja e informatave të nevojshme.

Fig.4.7. Administrata
Sallë profesorësh
Hapësirë e veqantë e dedikuar për ta, aty ku mblidhen para dhe pas ligjeratave, për të
diskutuar për punën dhe projektet. E organizuar me tavolina pune për secilin ligjërues.

`

Fig.4.8. Sallë profesorësh

[27]

Amfiteatër
Realisht është mendu një hapësirë e veçantë ku realizimin e programeve apo projekteve
të ndryshme, nxënësit ta shfaqin para prindërve apo publikut në përgjithësi.

Fig.4.9. Amfiteatër
Bibliotekë
Një hapësirë ku nxënësit si dhe vizitorë të tjerë, mund të shkojnë të lexojnë libra apo
edhe të marrin me vete për një periudhë të shkurt kohore.

Fig.4.10. Biblioteka

[28]

Klasët e mësimit
Shkolla në fjalë nuk do të përmbajë më shumë se tri klasë, të bazuara në programe të
veqanta. Njëra nga to, do të jetë për fillestarë, ku do të mësohen shkronjat, një për nxënës të
cilët fillojn leximin, dhe në klasën e fundit do të fillojnë mësimin e lëndëve fetare. Dy klasë do
të kenë kapacitet prej 24 nxënës, ndërsa njëra do të ketë kapacitetin prej 40 nxënës.

Fig.4.11. Klasë mësimi
Sallë sporti
Si çdo shkollë që përmbanë sallë sporti, edhe kësaj shkolle ia kemi mundësuar një të
tillë, por e veqantë e kësaj që vlenë të theksohet, është se sallën mund të shfrytëzojnë edhe
qytetarë tjerë, jashtë orarit të mësimit (me pagesë), të hyrat nga kjo shërbejnë për mirëmbajtjen
e shkollës.

Fig.4.12. Sallë sporti

[29]

9. KONSTRUKSIONI

9.1. KONSTRUKSIONI I XHAMISË
Konstruksioni i Xhamisë është konstruksion hapësinorë, me shtylla dhe traje nga druri
i lameluar. Lartësia e trarit është rreth 1.20 cm dhe trashësia rreth 60 cm. Dimenzionet e
shtyllave janë 30x60 cm. Themeli është i sistemit pllakë masive me trashësi 100 cm.

Fig.5.0. Konstruksioni i Xhamisë

[30]

9.2. KONSTRUKSIONI I SHKOLLËS
Konstruksioni i Shkollës është konstruksion skeletorë, me shtylla dhe traje. Lartësia e
trarit është rreth 60 cm dhe trashësia rreth 30 cm. Dimenzionet e shtyllave janë 30x30 cm.
Themeli është i sistemit pllakë masive me trashësi 100 cm.

Fig.5.1. Konstruksioni i Shkollës

[31]

10. NGROHJA QËNDRORE DHE KLIMATIZIMI
Ngrohja qëndrore është realizuar në dy mënyra. Te ndërtesa e Xhamisë është përdorur
sistemi me gypa nëntokësorë, i cili funksionon me avuj uji. Për arsye se kthinat e shkollës janë
me sipërfaqe më të vogël, aty është përdorur sismeti i ngrohjes me konvektor.
Sa i përket klimatizimit, në ndërtesën e Xhamisë është përdorur ventilim artificial me
gypa metalik, për arsye se i gjithë ndriqimi është realizur nga zeniti. Por kjo nuk ka qenë e
nevojshme në ndërtesën e shkollës, aty është i mundshëm ventilimi natyral i realizuar përmes
dritareve.

Fig.6.0. Ngrohja qëndrore dhe klimatizimi në Xhami

[32]

Fig.6.1. Ngrohja qëndrore në Shkollë

[33]

11. LLOGARITJE

11.1. LLOGARITJA E RAMPËS

Fig.7.0. Llogaritja e rampës

[34]

11.2. LLOGARITJA E SHKALLËVE

Fig.7.1. Llogaritja e shkallëve

[35]

12. MATERIALET NDËRTIMORE
Është i kotë ndërtimi nëse përzgjedhja e materialeve është e gabuar. Betoni është
përzgjedhur si materiali kryesorë konstruktiv, por ajo që tërheq vëmendje më së shumti , është
druri (druri i lameluar). Është zgjedhur druri për arsye se përveq që është estetikisht i bukur,
ka edhe peshë të lehtë dhe përpunohet lehtë gjithashtu. Druri i lameluar është përzgjedhur të
përdoret si strukturë në mbulesën e kulmit për arsye se mbulon hapësira të mëdha pa pasur
nevojë për shumë pika mbështetëse, është i kombinuar me qelq transparent, vetëpastrues nga
reshjet atmosferike dhe pluhuri. Qelqi e mundëson futjen e ndriqimit dhe rrezeve të diellit nga
zeniti. Materiali më i rëndësishëm që është përdorur në pjesën e kulmit të shkollës, i shtrirë
tërësisht mbi kulm, është kolektori i rrafshtë fotovoltaik, i cili përmes rrezeve të diellit
mundëson eliminimin e të gjitha shpenzimeve për energji,si termike ashtu edhe elektrike.

Betoni

Druri

Qelqi

Kolektori i rrafshtë

Fig.8.0. Materialet
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13. Parteri
Koncepti i rregullimit të parterit rrjedh nga vija e ecjes nga rruga në drejtim të Xhamisë
dhe Shkollës dhe ndërtesave në mes vete. Është menduar që në pjesën hyrëse të parcelës të
përdoret gjelbërim i ultë, me bimë shumëngjyrëshe për tvetmen arsye që ta mundësojnë
shfaqjen e ndërtesave nga rruga. Ne pjesët e pasme të ndërtesave është përdorur gjelbërim i
mesëm dhe ai i lartë.
Bimët kanë një rol shumë të rëndësishëm si në natyrë ashtu edhe në qeniet e gjallë.
Ndër efektet mjedisore që i shkaktojnë bimët janë: Zvogëlimi i ndotjes, Rregullimi i
mikroklimës, Efekte estetike, Imazh i qytetit etj. Si efekte shëndetësore : Shëndeti, Rekreacioni,
Koha e lire, Pasioni etj.

13.1. ANALIZA E BIMËVE
1. Rosa sp. L. (Trëndafili)
Trëndafili është një nga bimët më të pëlqyera nga grupi i bimëve zbukuruese në Kosovë,
dallohen për shumëllojshmërin e ngjyrave të luleve, aromës së këndshëme, lulëzimit të gjatë,
përseritja e tij gjatë verës ( rilulëzimi), rritën lehtë dhe në tipe të ndryshme të tokave.
2. Tulipa spp. (Tulipani)
Eshtë bimë me gjethe të trasha, të lëmuara në trajte heshke dhe pak të gjëra nga baza,
Lulet janë në formë hinke, që ndryshojnë sipas kultivareve, rritet 25-50 cm e lartë. Kanë ngjyra
të ndryshme, dyngjyrëshe, kuqe, verdhë, bardhë, kaltër,etj.
3. Lilium (Zambaku)
Lulet janë të mëdha me 6 petale me ngjyra të verdhë, kuqe rozë, bardhë, shumë
aromatike, lulëzon nga muaji korrik-gusht. Rritet e 0.6-1.7 metra e lartë.
4. Salvia Splendens (Lule zjarri, Selvia)
Lule zjarri është bimë njëvjeqare, ka një përdorim të gjerë për lulet e saja me ngjyrë të
kuqe të ndezur, që japin zbukurime në largësi të mëdha.

[37]

5. Tagetes erecta (Lule Kadifet)
Lule kadifet janë bimë zbukuruese me vlera të larta që lulëzojnë mjaftë gjatë nga fillimi
i verës deri vonë në vjeshtë, rriten 25- 100 cm të larta. Lulet janë të thjeshta, me ngjyra te
shkëlqyera si të verdhë, portokalli, kuqe, bardhë, etj.
6. Chorisia speciose
Kultivohet pothuajse në të gjitha vendet e botës, qëndron në temperature deri në -8˚C.
Arrinë lartësi deri ne 25 m. Trungu është i gjelbër për shkak të përmbajtjes të madhe të
klorofilit, gjë që e bën të aftë ta kryej fotosintezën kur i mungojnë gjethet. Me moshë kthehet
në ngjyrë hiri.

Trëndafili

Tulipani

Zambaku

Selvia
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Lule Kadife

Paineira

Fig.9.0. Bimët
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14. KONKLUZIONET

Duke qenë njëkohësishtë edhe e thjeshtë edhe komplekse, mendoj që Xhamia është një
detyrë shumë sfiduese për nga aspekti arkitektonik, për t’vetmin fakt se është ndërtesë që
shfrytëzohet nga përdorues të veqantë.
Kur e duam një vend, i përkasim atij vendi, dhe ajo e zakonshmja bëhet e
jashtëzakonshme.
Me anë të këtij punimi jemi përpjekur pak a shumë ta shfaqim një qasje tjetër të
projektimit të Xhamisë dhe ndërtesave islame në përgjithësi, duke shpresuar që vendi ynë, në
të ardhmen e afërt të ketë disiplinë arkitektonike, edukate syri dhe ndjenjash si në projektim
ashtu edhe në ndërtim.
Arkitektura nuk ka per detyrë të na argëtojë edhe pse fillon me të njejtat shkronja. Të
projektosh një hapësirë, si arkitekt nuk duhet të jesh zhongler, të argëtosh dhe të zbatosh çdo
kërkesë. Mbi së gjithash të projektosh don të thot të organizosh e të jesh i përgjegjshëm ndaj
një detyre që të është caktuar, një detyrim që kërkon origjinalitet.
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